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to which  the  rural population  leaving  the employment  in agriculture  sector  should be given 
the chance to choose the city as a place of residence.
Keywords:  multifunctional rural areas development, urbanization of the countryside, urban 
sprawl, compact city
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1. The countryside and the city in two opposing doctrines
‘A model inhabitant of the countryside’ – according to the main criteria of the concept 
of multi­functional  development  of  rural  areas  (MDRA)  –  is  a  person who  has  given  up 












the  emergence  of  slums  surrounding  and  permeating  into  numerous  world  metropolises 
and smaller cities. The MDRA concept, whose aim  is  to stop  the non­farming population 
from ebbing away towards the city, has this merit that instead of slums in the city we have 
dispersed  development  in  the  countryside;  moreover,  the  unemployment  plaguing  rural 
areas continues to remain ‘hidden’.
Other numerous merits of the multi­functional development of rural areas were revealed 
already in the 70s of the 20th century1, right upon the publication of the study Polska 2000. 
Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce (Poland 2000. Prognosis for the changes in the 







sectors  of  the  economy  could  live  and  work.  Unfortunately,  the  postulated  re­modelling 
of Poland’s settlement network was too radical as it called for the majority of the population 






1971; 4)  concept  as  above  (S. Leszczycki, B. Malisz) 1971; 5)  concept  as  above  (PAN – Polish 
Academy of Sciences) 1971. See also: Malisz B., Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce [in:] 






(from  the  viewpoint  of  the  needs  of  the  production  process)  –  was  to  supplement  those 
urbanised bands, yet in order to achieve this, a radical concentration of development would 
have had to be done in at least 70 thousand rural settlement units.4 So even if the agricultural 
and  forested  areas would  have  been  successfully  protected  from  dispersed  settlement,  as 
was postulated in the plans, practical implementation of such unprecedented, controversial 
and  excessively  theoretical  re­modelling  of  the  country’s  settlement  system  could  have 
turned out to be a ‘Pyrrhic victory’.
Nevertheless, even before the time limit specified in the plans had been reached, it was 







network  to make  it  into a grid of bands and nodes but  the MDRA doctrine  that plays  the 
decisive  role  in  concepts  of  spatial  development. Moreover,  it  does  not  only  refer  to  the 
92% of the geodesic area of Poland which is of rural character, but it also affects the ways 




The  spatial  planning  and  architectural  issues  have  been  featured  to  a  certain  degree 
in  two  books  of  special  importance  for  the  problems  of  rural  areas  development: Polska 
wieś 2025. Wizja rozwoju6 and Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wie-
3  This  trend  of  conceptual  studies  focused  on  designing  various models  of  spatial  development  in 
the  national  scale  included  inter  alia  Oskar  Hansen’s  LCS  (linear  continuous  system),  the  band 
settlement model by M. Budzyński, K. Chwalibóg et al., and also,  to a  large extent,  the fantastic 
conceptual sketches by Włodzimierz Gruszczyński.
4   Malisz B., Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce, [in:] Polska 2000. Prognozy rozwoju sieci 
osadniczej, KPZK Polska 2000, PAN, Ossolineum, Wrocław etc., 1971, p. 179 et seq.
5 Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (Common structural policy of 






6  Wilkin  J.  (ed.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju,  IRWiR PAN,  Fundusz Współpracy, Warszawa 
2005. The book features two articles related to rural architecture and planning: Raszeja E., W poszu-
kiwaniu ładu i autentyczności. Refleksje na temat kształtowania krajobrazu i architektury polskiej 
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ku7. The books present the views on the future of the countryside and rural areas expressed 
by  experts  representing  various  scientific fields:  geography  of  settlement,  agriculture  and 






Unfortunately,  in  spite  of  the many years  that  have passed, we have not  been  able  to 
provide satisfactory answers to many questions related to the spatial planning aspects of the 
practical implementation of the MDRA concept in Polish conditions. 
2. The countryside and the city in a settlement continuum: competitors 
or alternatives?
The  MDRA  concept,  which  is  ascribed  key  importance  for  the  future  of  the  Polish 
countryside,  consists  in:  diversification of rural spaces and economic activity in the 
countryside through developing economic functions other than the farming function. In order 
to leave no doubts as to this postulate, the point has been driven home: multi-functionality 
means creating new jobs in rural areas, the consequence of which is the emergence of new 
sources of income of the inhabitants of the countryside and enhancing the appeal of the 







city. But what is the sense and what is the real chance of increasing competitiveness of rural 
areas in relation to cities exactly in the field of housing functions and access to the job and 
wsi, p. 191. Kowicki M., Wieś przyszłości – próba określenia jej kształtu planistyczno-przestrzenne-
go i architektonicznego, p. 199.
7  Halamska  M.  (ed.),  Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku,  Euroreg, 
Wydawnictwo  Naukowe  SCHOLAR, Warszawa  2011.  The  architectural  and  rural  problems  are 
represented  in  the book by  the  following article: Kowicki M., O wątpliwych i niewątpliwych po-
żytkach z badań naukowych na temat wsi w planowaniu przestrzennym i architekturze, p. 73.
8  Adamowicz M., Zwolińska­Ligaj M., Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich, www.wne.sggw.pl/czasopisma/fdf/PEFIM_nr_51_2009, p. 33.
9 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (The Concept of the National Spatial 








A  village  is  a  primeval  spatial  arrangement,  genetically  determined  by  agricultural 
functions10. A village which has been able to preserve the essential features of the primeval 
arrangement  possesses  a  capital  which,  as  may  be  seen  from  many  examples,  is  best 
invested  in  development  of  organic  (or  integrated)  farming  and,  apart  from  the  above, 
of  services  related  to healthcare  and well­being,  specific  residential  and  social  as well  as 
ecological  and  cultural  functions. The  postulate  to make the countryside the same as the 
city, and this is the catchy slogan that would summarise the fundamental guidelines of the 
MDRA concept,  is understood as  the process of civilising  the countryside by depriving  it 
of rural attributes and bestowing urban attributes upon it. Such process will transform the 
countryside  into  a  hybrid  called  urbanised  countryside,  i.e.  a  transient  entity  between  an 
unfulfilled city and degraded countryside, devoid of both the harmonious relations with its 








features  and  values,  characteristic  of  each  of  them. True,  there  are  examples  of  housing 
environments  where  one  can  enjoy  both  the  merits  of  the  countryside  (being  close  to 
nature) and of  the city  (easy access  to  services, work as well  as  forums of diverse  social 




produced  the  increasingly more numerous  ‘urban villages’,  including  the  famous ‘castles’ 
of Haverleij, Poundbury etc. However,  they are results of  thoroughly thought­out detailed 
designs, and not just a generally formulated doctrine. The success of such projects depends 
on  the designers’ ability  to correctly  recognise and define  the attributes of  ‘the  rural’  and 
‘the  urban’  as  well  as  the  aptitude  for  the  planning  and  architectural  synthesis  of  these 
features into one design idea.
Apart  from  ‘urban  villages’  the  settlement  continuum must  also  save  some  space  for 
‘real villages’ and ‘real city’, i.e. settlement units in which the ‘rural’ and ‘urban’ features 
would appear in their essential and dominant form11. It does not mean competition between 
10 Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1966, p. 51, table 1.
11 A  particularly  vigorous  research  and  design  activity  related  to  the  characteristics  of  individual 
sequences  comprising  the  so­called Transect,  i.e.  a  settlement  continuum having on one  side  the 





naturally,  to  the  functional  and  technological  standards, which  in  a  given  aspect must  be 
identical in both housing environments.
So, what  seems  particularly  desirable  is  not  the  competition  between  the  countryside 









For  some  time  now  we  have  been  able  to  observe  it  in  Poland  as  well.  Rurbanisation 
is animated by people who live in the countryside, but have all their affairs located in the 
city: work, school, entertainment, friends, shopping, doctors etc. They are new inhabitants 




What  kind  of  new  jobs  are  to  be  created  in  the  countryside  in  order  to  provide 
employment for the non­farming population remaining there? How would implementation 
of this postulate affect the harmonisation of the components of the urban­rural continuum?
Some  authors  have  developed  lists  of  non­farming  areas  of  economic  activities  that 
could be carried out in the countryside14. It is not a large repertoire. Additionally, almost all 
12 Kowicki  M.,  Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta,  Monograph  222,  Series 
Architecture, CUT Press, Kraków 1997.
13 Merlin P., Choay F., Dictionaire de l’Urbanisme et de l’Amènagement,  Presses Universitaires  de 
France, Paris 1988.




fur  and  leather  products  manufacture,  small­scale  metal  industry,  car,  tractors  and  agricultural 
machines  repair  services,  electric  and  electronic  installation  and  repair,  ‒  services  related  to 
healthcare and well­being: recreation, sport, tourism, spa treatment, gastronomy and group holiday 













there are a  lot of  jobs  the  location of which  in  rural areas would simply be economically 
infeasible, and also a lot of jobs which are inaccessible for the majority of rural population, 
e.g.  because  of  high  specific  requirements  regarding  professional  qualifications  that must 
be  fulfilled by potential employees. Non­agriculture  related  job market  in  rural areas will 
naturally be more limited than the job market in the city.
The concept of locating non­farming jobs in rural areas has a lot in common with social 















and  organisation.  Spatial  dispersion  of  means  of  production  does  not  in  principle  serve 








Some years  ago  a new employing  establishment was  erected  in  a  village  in  the north 
of  the  Małopolska  region  (voivodeship)  which  gave  jobs  to  quite  a  large  number  of 
15 Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‒2013 (National Strategic 
Plan for Rural Areas Development for years 2007–2013)  Ministry  of  Agriculture  and  Rural 
Development, Warszawa, November 2009, p. 44.
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inhabitants  of  this  village  and  its  neighbourhood,  thus  fulfilling  the  primary  requirement 
of  multi­functional  development  of  rural  areas.  The  fulfilment  of  the  next  requirement, 












and not  solely potential,  nuisance was overlapping with  the village housing development 
zone, we have to notice that location of the plant near the village and far away from other 
competitive  sources  of  non­farming  jobs  put  the  inhabitants  in  a  no­way­out  situation  as 




4. The city ‘moderately-accessible’ from the areas of dispersed rural settlement
The MDRA  doctrine  provides  for  an  improvement  in  the  access  of  rural  populations 
to job and services markets located in the neighbouring towns or more distant bigger cities. 
It requires  investments into the network of roads and public  transportation connecting the 
rural  areas with  the urban centres. Because of  the  spatial dispersion of  rural population’s 
abodes, farming or non­farming alike, their access to job and services markets and in particular 
to the educational and cultural institutions as well as to healthcare will generally always be 









Poland. Biegański L., Polska. Przegląd terytorialny, [in:] W poszukiwaniu dobrych kierunków. Ma-





























The  improvement of accessibility of cities  from rural areas – postulated  in ED CNSD 
203317 and in CNSD 203018 – is, naturally, absolutely justified and recommended in relation 
to the farming population, who – whether they like it or not – have to live in the country. 
17 The expert concept of the national plan (ED CNSD 2033) postulates financial support for development 
and maintenance of passenger transportation: cities – rural areas. ED CNSD 2033, Expert Draft 




Dec.  2011  by  the Council  of Ministers  and  published  in Monitor  Polski  (Official Gazette  of  the 
Government of Poland) of the 27th April 2012, item 252. The official national plan (CNSD 2030) 
defines an identical objective: “ensuring standards of access time to primary schools and healthcare 
centres  equal  to  average  values  in  the  countries  of  the  European Union which  are  characterised 
by population density and natural conditions similar  to  the ones existing  in Poland. Accessibility 
criteria have been precisely specified in the plan and are as follows: the aim is to ensure the standards 




Farming  families  should  have  as  convenient  access  to  urban  service  ‘blessings’  as  it  is 
only possible  in  the conditions of, hopefully, planned  rational  spatial dispersion of  future 
farms.  Because,  for  technological  reasons,  they  have  to  be  situated  in  relative  isolation. 
But  construction  and  maintenance  of  the  increasingly  more  extensive  road  network  for 
servicing the increasingly more dispersed development inhabited by non­farming population 
is like attempting to square the circle. It becomes an impossible financial burden for local 
rural  self­governments.  It  is  clearly  visible  that many  communes  have  reached  the  limits 
as regards the improvement of access to urban centres. It will not get any better, given the 
present  state  of  development  dispersion. And yet,  if we  look  from a  general  perspective, 
the conditions that have been achieved in rural areas in Poland are still significantly worse 
than in the majority of EU countries.











area  and  the  town  have  their  defined  places  and  morphological  characteristics.  It  also 
runs contrary to the principle that the forms of settlement arrangement (spatial patterns of 
settlement arrangement) depend on the degree of job concentration20. Introducing different 
types  of  jobs  (based  on  industry  and  services)  into  the  space  of  primeval  settlement 











19 A. Duany collaborated with L. Krier on  the design of  the  town of Poundbury, which has already 
been mentioned in this text.
20 Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1966, p. 47 et seq.
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that  has  been  internalised  by  the majority  of  our  society  and  corresponds  to  their  image 
of a village.
Creating  a  town,  i.e.  a  settlement  arrangement  of  a  higher  organisational  form, more 
adequate in the situation described above and able to put some functional and spatial order 
into the distribution of jobs, perhaps even able to trigger the effect of synergy, goes beyond 
the limits of mass imagination and in extreme cases is considered in Poland a solution that 
is revolutionary, drastic and inadequate for places inhabited and managed by man21. The 
absurdity of this opinion is obvious for anyone who knows something about the cities and 
towns built  in Poland for centuries, and not infrequently financed by private sponsors, for 







area of over 13,000 ha, amounts to approx. 6,000 inhabitants, so theoretically it could be 
accommodated in two pretty towns occupying jointly less than 0.5% of the commune area.
Rural populations now invest their funds into building detached houses on the land that 
belongs  to  them,  thus excluding it  from agricultural use. There are not systemic solutions 
which would encourage rural populations, particularly the non­farming parts, to invest their 










played by urban centres – as  the primary places  in which rural population may find  jobs, 
increase their level of education or skills and satisfy the needs related to healthcare or cultural 
aspirations. It is of particular importance in this context to support the development of such 
21 Czarnecki A., O niewątpliwych pożytkach rozwoju wielofunkcyjnego, [in:] M. Halamska (scientific 





managed by man”. Czarnecki speaks of  the design concept which does not provide  for  ‘shifting’ 













Let  us  have  a  look  at  an  average  village  in  the Małopolska  region  –  for  a  long  time 
overpopulated,  spatially dispersed  and … not  infrequently multifunctional  for  centuries24. 
The characteristic spatial chaos has many reasons, but one of them is this ‘traditional’ multi­
functionality, spontaneously implemented in the situation of weak planning regime, unable 
to  guarantee  preservation  of  functional  and  spatial  order.  In  the  past, when  the  standards 
















And finally, a particularly painful  thing: “(…) spatial planning  is becoming subject  to 
speculation by  the private  sector  corrupting officials  and political parties.  If  the  revenues 
of a commune, county (powiat) and voivodeship self­government were related to a clearly 
defined  share  in  the  property  value  tax,  the  self­governments would  be  vitally  interested 
in creation of spatial development plans and supporting advantageous spatial development. 
Moreover, active interventions in the real property market, i.e. purchase, sale, re­parcelling, 





24 Kowicki M., Patologie/Wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle 
tendencji krajowych i europejskich. CUT Press, Kraków 2010, p. 65.
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and costly necessity. In effect, the situation encourages drastic violations of spatial order by 




viewed  from  the  spatial planning and architectural perspective.  Its  implementation would 
be possible only in a perfect planning system. The spatial planning system functioning now 







Would  it  not  be  better  to  create  favourable 
conditions  for non­farming population  to move 
into  the  city  rather  than  improve  their  living 
and  working  conditions  in  the  countryside? 
Naturally,  it  is  necessary  to  improve  the  living 
and working conditions of families earning their 
living  from  agriculture,  but  it  does  not  require 
multifunctional development of rural areas. 
improvement  of  the  living  standard  of  rural 
families  so  that  it  is  equal  to  the  urban 
population’s living standard
As  above.  It  could  only  be  added  that  in 
many  cases  providing  a  living  standard  in  the 
countryside  that  would  be  equal  to  the  one  in 
‘urban’ areas is simply impossible (e.g. because 
of  the  spatial  dispersion  of  rural  development) 
or considerably more expensive than it would be 
in the city. 
increasing job finding opportunities It  seems  that  the  opposite  is  in  fact  true  –  job 
finding  opportunities  are  greater  when  jobs 
are  spatially  concentrated,  e.g.  in  an  easily 
accessible  town  or  city,  than  when  they  are 




It  is hard  to find any data  related  to  the above questions  in planning concepts and 
studies. Nevertheless,  the  fact  itself  that  the  doctrine  of  the multi­functionality  of  the 





–  How  big  would  be  the  migration  from  the  countryside  to  the  city  if  there  were  any 
systemic economic and organisational measures supporting this trend?
The postulate of stopping the flow of non­farming population out of the countryside is 
sometimes substantiated by very opportunistic arguments: Agriculture is going to demand 
less and less workforce due to the continuous technological progress and concentration 
processes. It means that the future countryside with the dominant agricultural function 
would be an area of very low population density, which would  lead  to  inefficient use 
of the infrastructure and low appeal of the countryside as a place to live, particularly 
for young people26. We should ask a question here, though: is the infrastructure for the 
use of people or people exist  so  that  the  infrastructure could be efficiently used? And 
how is the argument quoted above to be reconciled with the costs of building, use and 
maintenance of excessively expanded  infrastructure providing service  to  the dispersed 
development,  characteristic  of  many  villages  in  Małopolska?  Indeed,  the  flow  of 
population out of those villages would be a blessing since it would enable rationalisation 
of  the  settlement  arrangement  geometry,  including  the  set­up  and  the  length  of  the 
infrastructure networks. 
–  One of  the key problems, which  is  consumption of  farming  and  forested  land  for  the 
needs of  the dispersed development,  has not been hitherto  addressed by any effective 
systemic measure of spatial planning character. Excessive take­up of land resources for 
development purposes continues  to be  relatively easy since  there  is  still no settlement 
concept  for non­farming  rural  population, who are  constantly growing  in number  and 
form the majority of inhabitants in many villages.









of  eastern  Poland  are  completely  different  from  e.g.  the  areas  in Małopolska  region, 
where  the  problem  is  the  excess  of  non­farming  population  living  in  the  countryside. 
26 Rosner A., Uwarunkowania społeczno-gospodarcze związane z restrukturyzacją funkcji rolniczej 
wsi, [in:] Ekspertyzy dla Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2000‒2033,  vol.  I, 
Ministry of Regional Development, Warszawa 2008, p. 448. The problem is viewed in a different 
way by the authors of the ED CNSD 2033, in which they postulate supporting migration of young 
people to Polish metropolitan areas. Op. cit., ED CNSD 2033, p. 105.
27 Bański J., Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym, [in:] W poszukiwaniu dobrych kierunków. 
Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2008‒2033, Ministry of Regional Development, Warszawa 2009, p. 108.
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The problem  in Małopolska  is  not  the multi­functionality  of  rural  areas,  because  it  is 
already  there,  sometimes  has  been  there  for  centuries,  and  at  present manifests  itself 
in the plague of dispersed housing development built for the non­farming populations. 
The  problem  in Małopolska  is  how  to  ‘draw’  the  non­farming  population  away  from 
rural areas. Where to? To the already existing towns and cities, which create a fairly dense 






longer  farm,  should  be  offered  an  option  of  exchanging  this  land  for  shares  in  urban 
housing estates that would be constructed. Building of towns­settlements for non­farming 
population would create a better perspective for rural areas development than the MDRA 












works  carried  out  since  the  beginning  of  the  Kraków  school  of  architecture  by  its 
Professors,
–  the  possibility  of  reducing  unemployment  in  rural  areas  by  creation  of  jobs  in  the 
construction projects related to building towns for the non­farming rural population.
28 These are inter alia the papers quoted in this text: Kowicki M., Wieś przyszłości jako alternatywa..., 
op. cit., Kowicki M., Patologie/Wyzwania..., op. cit., and several other studies.
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1. Wieś i miasto w dwóch sprzecznych doktrynach
„Modelowy mieszkaniec wsi” według głównych kryteriów idei wielofunkcyjnego roz­
woju obszarów wiejskich (WROW) to człowiek, który porzucił zawód rolnika, nabył inne 
















dowiedzieć się już w latach 70. XX wieku1, tuż po ogłoszeniu opracowania pt.: Polska 2000. 
Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce  (1971) oraz po opublikowaniu serii wariantów 
koncepcji  planu  krajowego,  współtworzących  ową  wizję,  zgoła  odmiennie  niż  doktryna 
WROW szkicujących wizję przyszłość wsi2.





populacji  mogła  zamieszkać  w  ramach  zurbanizowanych  struktur  pasmowo­węzłowych3. 
1  Kostrowicki  J., Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i plani-
styczne, [w:] Przegląd Geograficzny, T. XLVIII, Z. 4, 1976.
2  Współtwórcą aż pięciu wariantów koncepcji zagospodarowania kraju był profesor B. Malisz. Oto 




1971. Patrz także: Malisz B., Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce, [w:] Polska 2000. Progno-







Obszary w „oczkach”  rusztu zurbanizowanej zabudowy  rezerwowano dla gospodarki  rol­
no­leśnej  i  rekreacji. Ograniczona  do  niezbędnego minimum  (z  punktu widzenia  potrzeb 







Jednak  jeszcze  przed  osiągnięciem  wyznaczonego  w  planach  horyzontu  czasowego 
ogłoszono, że zagospodarowanie obszarów wiejskich należy kształtować wedle zasad wy­
nikających  z  idei wsi wielofunkcyjnej.  Idea  ta  była  zasadniczo  sprzeczna  z  tą,  jaka mia­
ła  obowiązywać  wcześniej,  jednak  prawie  nikt  nie  zwrócił  na  ten  fakt  uwagi,  bowiem 











Wątek  planistyczno­przestrzenny  i  architektoniczny  w  pewnym  stopniu  uwzględnio­
ny  został  w  dwóch  książkach  szczególnie  istotnych  dla  problematyki  rozwoju  obszarów 
wiejskich: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju6 oraz Wieś jako przedmiot badań naukowych 
4  Malisz B., Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce,  [w:] Polska 2000. Prognozy rozwoju sieci 
osadniczej, KPZK Polska 2000, PAN, Ossolineum, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk, 1971, s. 
179 i dalsze.







6  Wilkin  J.  (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju,  IRWiR PAN, Fundusz Współpracy, Warszawa 
2005. W książce  znalazły  się  dwa  artykuły  dotyczące  architektury  i  planowania  ruralistycznego: 
Raszeja E., W poszukiwaniu ładu i autentyczności. Refleksje na temat kształtowania krajobrazu i 
architektury polskiej wsi, s. 191. Kowicki M., Wieś przyszłości – próba określenia jej kształtu pla-
nistyczno-przestrzennego i architektonicznego, s. 199.
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na początku XXI wieku7, gdzie poglądy na temat przyszłości wsi i obszarów wiejskich wy­
łożyli  specjaliści  reprezentujący  różne  dyscypliny  nauki:  geografię  osadnictwa,  rolnictwo 
i leśnictwo, ekonomię, socjologię, etnografię i inne, a także architekturę i planowanie prze­
strzenne. W większości  byli  to współautorzy,  konsultanci  i  recenzenci  głównych  planów 
przestrzennego  zagospodarowania  kraju,  krajowej  strategii  rozwoju  obszarów  wiejskich, 






2. Wieś i miasto w continuum osadniczym: konkurencja czy alternatywa?
Koncepcja  WROW,  której  przypisuje  się  kluczowe  znaczenie  dla  przyszłości  pol­
skiej  wsi,  polegać ma  na:  „dywersyfikacji  wiejskich  przestrzeni  i  działalności  gospodar­
czej na wsi, poprzez rozwijanie tam funkcji ekonomicznych innych niż funkcja rolnicza”. 
Aby co do tego postulatu nie było wątpliwości, „postawiono kropkę nad i”: „wielofunkcyj-
ność, to tworzenie na obszarach wiejskich nowych miejsc pracy, czego konsekwencją 
mają  być  nowe  źródła  dochodów mieszkańców wsi  oraz zwiększenie atrakcyjności wsi 
jako miejsca pracy i zamieszkania”8.
Zostawmy na chwilę pytanie o zasadność i konsekwencje tworzenia na obszarach wiej-




Powyższe  postulaty  brzmią  jak  bojowe wyzwanie  do  rywalizacji wsi  z miastem.  Jaki 





7  Halamska M. (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Euroreg, Wy­
dawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011. Problematykę architektoniczną  i  ruralistyczną 
reprezentuje w książce artykuł: Kowicki M., O wątpliwych i niewątpliwych pożytkach z badań na-
ukowych na temat wsi w planowaniu przestrzennym i architekturze, s. 73.
8  Adamowicz M., Zwolińska­Ligaj M., Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich, www.wne.sggw.pl/czasopisma/fdf/PEFIM_nr_51_2009, s. 33.







bywa  inwestowany w  rozwój  rolnictwa  ekologicznego  (lub  integrowanego),  a  obok  tego 
funkcji usługowych związanych z regeneracją sił i zdrowia, specyficznych funkcji rezyden­








Jest  jeszcze  inny  aspekt  owych  dyskusyjnych wezwań  do  rywalizacji,  na  który warto 
zwrócić uwagę: proponowany sposób postrzegania  roli wsi  i miasta stanowi negację  tego 
co  we  wspólnym,  miejsko­wiejskim  continuum  osadniczym  może  być  szczególnie  war­
tościowe i pożądane, czyli komplementarności i harmonijnego współdziałania wsi i miasta.
Wieś  i miasto  jako  bieguny  continuum osadniczego  posiadają  osobne,  znamienne  dla 





no:  piękna  i  przyjemności  życia wiejskiego  z wygodami  i  korzyściami  życia miejskiego. 






Wszakże  oprócz  „urban  villages”,  w  obrębie  osadniczego  continuum  musi  być  też 
miejsce  dla  „prawdziwej  wsi”  i  „prawdziwego  miasta”,  czyli  jednostek  osadniczych 
w  których  cechy  „wiejskości”  i  „miejskości”  występować  będą  w  formie  esencjonalnej 
i  dominującej11. To  też  nie  oznacza konkurencyjności  owych  jednostek osadniczych,  lecz 
poszerzenie oferty wyboru stosownego miejsca do życia: w mieście  lub na wsi. Atrybuty 
„wiejskości”  lub  „miejskości”  nie  odnoszą  się  oczywiście  do  standardów  funkcjonalno­ 
­technicznych,  które  muszą  być  w  określonym  zakresie  identyczne  w  obydwu  środowi­
skach mieszkaniowych.








gólnie pożądane. Wieś przyszłości  powinna być postrzegana  i  traktowana w koncepcjach 
planistycznych jako pełnowartościowa alternatywa osadnicza miasta, a nie jego antyteza12.

















dę mówiąc,  lepsze warunki  realizacji w mieście  lub miasteczku  niż  na wsi. Dotyczyć  to 
może  nawet  takich  funkcji  jak  organizacja wypoczynku dla  grup  specjalnych  (dzieci,  ro­
dzin, seniorów). Wszak wielu klientów doceniłoby walory dobrze zaprojektowanego osiedla 
usytuowanego niedaleko małomiasteczkowego rynku w Piwnicznej lub Lipnicy Murowanej 
12 Kowicki M., Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta, Monografia 222, Seria Architektu­
ra, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1997.
13 Merlin P., Choay F., Dictionaire de l’Urbanisme et de l’Amènagement,  Presses Universitaires  de 
France, Paris 1988.
14 Okuniewski J., Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi, [w:] Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłąta­
ja w Krakowie, Sesja Naukowa 295, Z. 43 Kraków 1995, s. 13, Autor wymienia: ‒ przetwórstwo 
surowców rolniczych, sortowanie, konfekcjonowanie, przechowywanie, skup, handel hurtowy i de­














































niając  tym  samym podstawowy warunek wielofunkcyjnego  rozwoju  obszarów wiejskich. 





















4. Miasto „średnio-dostępne” z obszarów rozproszonego osadnictwa wiejskiego










W wielu wsiach,  np. w Małopolsce,  przewaga  liczebna  ludności  nierolniczej  nad  rol­
niczą staje  się przygniatająca. To sprawia, że przemieszczanie się między wsią  i miastem 
jest dziś udziałem niespotykanej wcześniej liczby ludzi. O zjawisku tym wiadomo tyle, że 
ma  ono  skalę masową  i  stale  rosnącą,  nie wiadomo natomiast,  jakie  są  koszty  społeczne 
i materialne owych trudów codziennego wędrowania ludności nierolniczej z rozproszonych 






dzinne zejście do miejsca  skąd zabiera  je  „gimbus”  (w  rzeczywistości – mikrobus wyna­
16 Dysproporcję tę określa np. porównanie wskaźnika PKB na mieszkańca obszarów wiejskich i miej­
skich w Polsce. Biegański L., Polska. Przegląd terytorialny, [w:] W poszukiwaniu dobrych kierun-
ków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2008‒2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 84 i dalsze.
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nauczania  na wsi  jest  z  reguły niższy. Na mniej  korzystne możliwości  edukacyjne dzieci 
wiejskich składa się szereg barier związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty na wsi, 
np.: ograniczony dostęp do przedszkoli, gorsza oferta edukacyjna szkolnictwa ponadgimna­














granica możliwości  poprawy warunków dostępności  do ośrodków miejskich. Tam  już  le­
piej nie będzie przy obecnym stanie rozproszenia zabudowy. A przecież, oceniając ogólnie, 
warunki dostępności,  jakie osiągnięto na obszarach wiejskich w Polsce,  są  i  tak znacznie 
gorsze niż w większości krajów UE.
17 W eksperckiej koncepcji planu krajowego (EP KPZK 2033) postuluje się wsparcie finansowe dla 
rozwoju i funkcjonowania transportu pasażerskiego: miasta – obszary wiejskie. EP KPZK 2033, 
Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (P. Korcelli), 
2008, s. 137 i dalsze.
18 KPZK 2030, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,  projekt  rządowy  (kier. 
zespołu P. Żuber), 2010, która po konsultacjach została przyjęta uchwałą 239 w dniu 13 XII 2011 
przez Radę Ministrów i ogłoszona w Monitorze Polskim z dn. 27 kwietnia 2012, poz.252, Oficjalny 
plan krajowy (KPZP 2030) wskazuje identyczny cel: zapewnienie standardów dostępności czasowej 
do szkół podstawowych i placówek opieki zdrowotnej równych przeciętnym wartościom w krajach 
Unii Europejskiej o zbliżonej do Polski gęstości zaludnienia i warunkach przyrodniczych. Kryteria 
dostępności zostały w planie dokładnie sprecyzowane. Chodzi o zapewnienie standardu 30-minuto-





































19 A.  Duany  współpracował  z  L.  Krier’em  przy  projekcie  wspominanego  w  niniejszych  uwagach  
miasteczka Pounbury.
20 Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, op. cit., s.47 i dalsze.
21 Czarnecki  A.,  O niewątpliwych pożytkach rozwoju wielofunkcyjnego, [w:]  redakcja  naukowa 
M. Halamska, Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Wydawnictwo Nau­
kowe Scholar, Warszawa 2011, s. 93. Wg Autora Kowicki sugeruje podjęcie działań budzących kon-
trowersję. Proponowane „przesuniecie” ludności nierolniczej z obszarów wiejskich do miast wydaje 
















w większych miastach. Byłoby  to,  jak  pokazują  doświadczenia  innych  krajów,  korzystne 
zarówno dla obszarów wiejskich uwolnionych od nadmiaru zabudowy, jak i dla ośrodków 
miejskich.  Jednak plany  strategiczne  i  plany zagospodarowania przestrzennego wszelkich 
szczebli,  jak już wspominano, nie dostarczają bodźców w tym kierunku. Nawet,  jeśli rola 


















ności zwracania się ku rozwiązaniom rewolucyjnym, drastycznym, które są zwykle nieodpowiednie 




22 Krajowy Plan Strategiczny..., op. cit., s. 45.
23 EP KPZK 2033, s. 63.
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ją  od  strony planistyczno­przestrzennej  i  architektonicznej.  Jej  realizacja  byłaby możliwa 
wyłącznie w ramach perfekcyjnego systemu planistycznego. Funkcjonujący system plani­
styczno­przestrzenny jest daleki od perfekcji, zaś wspomniane wątpliwości pozostały nimi 
24 Kowicki M., Patologie/Wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle 
tendencji krajowych i europejskich, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 65.




i  rolnictwa 14  lat  temu. Można  to  sprawdzić,  sięgając po  formułowane wówczas  cele  tej 
polityki.
Deklarowany cel Wątpliwości





ków do  przeprowadzenia  się  do miasta? Oczywi­
ście,  należy  zadbać  o  poprawę  warunków  życia 
i pracy rodzin utrzymujących się z rolnictwa, ale to 
nie  wymaga  realizacji  wielofunkcyjnego  rozwoju 
obszarów wiejskich.
wyrównanie poziomu życia rodzin wiejskich 
w  stosunku  do  standardu  życia  ludności 
miejskiej
jak wyżej. Można jedynie dodać, że w wielu przy­
padkach  wyrównanie  poziomów  życia  na  wsi  do 
standardów  „miejskich”  jest  po  prostu  z  natury 




zwiększenie możliwości wyboru pracy wydaje  się,  że  jest  akurat odwrotnie – możliwość 
wyboru pracy gdy miejsca pracy pozostają w roz­
proszeniu  przestrzennym  na  obszarach  wiejskich 
jest mniejsza niż gdy są one skoncentrowane prze­






W  ekspertyzach  i  koncepcjach  planistycznych  trudno  znaleźć  takie  dane. Ale  sam 
fakt,  że w  ramach  doktryny wielofunkcyjności wsi  szuka  się  sposobów  na  powstrzy­





niekiedy  bardzo  koniunkturalnymi  argumentami:  „Zapotrzebowanie  rolnictwa  na  pra­
cę  będzie  się  zmniejszać  w  miarę  postępu  technicznego  oraz  procesów  koncentracji. 
Oznacza to, że przyszła wieś o dominacji funkcji rolniczej byłaby obszarem o bardzo ni­
skiej gęstości zaludnienia. Prowadziłoby to do nieracjonalnego wykorzystania infra-
struktury, nieatrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza ludzi młodych”26. 
26 Rosner A., Uwarunkowania społeczno-gospodarcze. związane z restrukturyzacją funkcji rolniczej 








–  Jeden z kluczowych problemów,  jakim jest konsumowanie  rolnych  i  leśnych zasobów 
obszarowych przez rozproszoną zabudowę, nadal nie posiada skutecznego, systemowego 











–  Koncepcja WROW  nie  nadaje  się  do  zastosowania  na  obszarze  całego  kraju,  ponie­
waż  różnice uwarunkowań  regionalnych wykluczają  taką możliwość. Uwarunkowania 
wyludniających się obszarów wiejskich tzw. ściany wschodniej są całkowicie odmien­
ne w porównaniu np. z obszarami Małopolski, gdzie problemem jest nadmiar ludności 




ści nierolniczej  z obszarów wiejskich. Dokąd? Do miast  i miasteczek  już  istniejących 





na wsi  i  pozbawionej  jakiejkolwiek  alternatywy mieszkaniowej  poza wybudowaniem 
domu wolnostojącego na własnym polu. Mieszkańcy wsi, właściciele pól, których  już 
nie uprawiają, powinni otrzymać propozycję zamiany owych areałów na udziały w bu­
dowanych  miejskich  osiedlach  mieszkaniowych.  Realizacja  miasteczek­osiedli  dla 
sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa  2008,  s.  448.  Inaczej  problem  ten widzą  twórcy EP 
KPZK 2033, gdzie postulowane jest wspieranie możliwości osiedlania się młodych ludzi w polskich 
obszarach metropolitalnych, EP KPZK 2033, op. cit., s. 105.
27 Bański  J., Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym,  [w:] W poszukiwaniu dobrych kierun-













–  możliwość  kształtowania  obszarów  wiejskich  uwolnionych  od  nadmiaru  rozproszo­
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